תורה ז תניינא שיעור ד מהדורת תשפו יום ה' פרשת וירא, טו חשוון תשפו

רבינו היה משבח מאד את המנהיגים, שבזכותם יש זקן וכו', וכ"ש תלמידי המגיד, הקדושים, היה משבחם מאד מאד.

רבינו מדבר כאן שיש מנהיג משה רבינו.

הזה"ק והבעש"ט מגלים מה שיהודי צריך, להכניס בנו חמימות. לא רק קצת חמימות, אלא להביא כל אחד אל התכלית. להביאו ליראה ואהבה, לגדולים וקטנים, ובוודאי יש מה שהגדולים מאירים בקטנים, לעשות מציאות של חיפוש, זהו יהודי, מסור ליהדות. מתלבש כיהודי, רחוק מליצנות וקלות דעת, דבוק באמת ובמדות טובות והוא מחפש ומבקש.

כשבאים אל הצדיק, מתחממים באור השבת באמת. זה מה שמשה רבינו רצה, זה מה שהביא בהר סיני, הוציאנו ממצרים, ואתה הראת לדעת כי הויה הוא האליקם, יש דבר כזה מנהיג, כמו שיש אברהם יצחק ויעקב שהעמידו את הקדושה בעולם, בלי זה אין כלום. העולם הולך עם אדם, העולם חרב רק נח הצדיק הציל, אלא שלא הציל הדור, לא היה כמשה, חז"ל אומרים שה' צעק מי יקום לי עם מרעים, מנהיג כמו משה

כשמשיח יבא יתגלה הרחמן, כי מרחמם ינהגם בפשטות הכונה על הקב",ה שהוא ינהיג אותנו. הפסוקים מדברים ממנהיג, מנהיג אמיתי היינו הצדיקים שיש להם מדות הרחמים שיכולין לעזור לנו הן בהתחזקות הן בהשפעות טובות וכל הנצרך, שכל ודרכי עבודת ה'.

כאן אנו לומדים באות ג' מה זה מנהיג.

**[ג] כִּי עִקָּר הָרַחֲמָנוּת הוּא כְּשֶׁיִּשְֹרָאֵל עַם קָדוֹשׁ נוֹפְלִין, חַס וְשָׁלוֹם,** צ"ע מהו ענין 'נופלין', הרי עוונת זה נפילה ממילה, **בַּעֲווֹנוֹת, רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי זֶהוּ הָרַחֲמָנוּת הַגָּדוֹל מִכָּל מִינֵי רַחֲמָנוּת. כִּי כָל הַיִּסּוּרִים הַקָּשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם אֵינָם נֶחֱשָׁבִים כְּלָל כְּנֶגֶד הַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד שֶׁל עֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם.** על יסורים לוקחים כדור וזה עובר, מה עושים לעוונות? תשובה?

**כִּי כְּשֶׁיִּשְֹרָאֵל נוֹפְלִים בַּעֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, זֶהוּ מַשֹּאוֹי כָּבֵד מְאֹד, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִשָֹֹּא כְּלָל הַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד הַזֶּה, בִּבְחִינַת: "כְּמַשָֹֹּא כָבֵד יִכְבְּדוּ מִמֶּנִּי" (תְּהִלִּים ל"ח):‏**

**כִּי מִי שֶׁיּוֹדֵעַ קְדֻשַּׁת יִשְֹרָאֵל מֵאַיִן הֵם לְקוּחִים, וְיוֹדֵעַ רוּחָנִיּוּת וְדַקּוּת שֶׁל יִשְֹרָאֵל הוּא יוֹדֵעַ,** כלומר שרבינו אומר שהוא כן יודע כל זה, לא רק שורש, אלא רוחניות ודקות,  **שֶׁיִּשְֹרָאֵל הֵם רְחוֹקִים לְגַמְרֵי מֵעָווֹן,** ולוואי שאנחנו נדע מזה. כשאדם נופל נדמה לו שהוא לא רחוק, **וְאֵין עָווֹן שַׁיָּךְ לָהֶם כְּלָל כְּלָל לֹא, לְפִי גֹּדֶל קְדֻשָּׁתָם מִשָּׁרְשָׁם וְגֹדֶל דַּקּוּתָם וְרוּחָנִיּוּתָם. וְעַל כֵּן כָּל הַיִּסּוּרִים שֶׁבָּעוֹלָם אֵינָם נֶחֱשָׁבִים לְמַשֹּאוֹי כְּנֶגֶד הַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד שֶׁל עֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, רַחֲמָנָא לִצְלָן.**

לקשר הענין למה שנתבאר לעיל באות ב'. שעיקר הרחמן הוא רק משה רבינו, הוא נתן את התורה, ושאר הצדיקים מחפשים להבין התוה"ק, תנאים אמוראים ראשונים, ומפרשים בגמ' ושו"ע מה שצריך לעשות. רוב פסוקי התוה"ק מבוארים רק בזוה"ק, מה זה יציאת מצרים, מה זה אברהם יצחק ויעקב, מה זה אהבה, מה זה דרגת אבוה"ק, אברהם עבד את ה' באהבה כזאת, כל דבר נעשה אצלו ע"ז, אם לא לשם שמים.

וירא אליו ה' והנה ג' אנשים, העלה השכינה ג' מדרגות עד שנעשה מוחין, וגם כתוב בזוה"ק מה זה יהודי, ובאורו מבינים שמש"כ בגמ' הן בפשטות מדות טובות, ואתפשטותא בכל דרא ודרא, וזה שרבינו אומר רק משה, היינו רק מי שמחפש מה התכוון משה, זהו מנהיג.

רב שאומר הלכה, הוא מנהיג בהלכה. אבל צריך אחד שיתן לי דעת להבין שהיסורים זה רק עוונות, תהיה בשמחה, תבא לאור הדעת.

משה רבינו באמת מרחם על ישראל, ומסר נפשו, מה המסירות נפש שלו, שה' אומר לו, גמרנו עם ישראל, ויחל משה, אחזתו אחילו, מסר עצמו למיתה, כמ"ש חז"ל, למה הוצרך להתפלל כ"כ בכונה חזקה. יש ענין שנקרא מסירות נפש של הצדיקים, כמ"ש בספה"ק ובזוה"ק, זהו המסי"נ של משה, שהצדיקים מעלים את הנפש שלהם להשי"ת.

אליך ה' נפשי אשא, זהו כל ענין מסי"נ, במחשבה בק"ש, בנפילת אפיים, בכל מצוה מוכרח להיות נקודה של מסי"נ. ועי"ז עולים הצדייקם לבחי' משה, היינו למדות הרחמים להמשיך את המח, הוא מסר נפשו עבור כלל ישראל.

וגם השליך נפשו מנגד, מה זה, שלא חשש על עצמו כלל. מה ההו"א שמשה רבינו חשש על עצמו? ה' אמר לו גמרנו עם כל החברה האלה, ואעשך לגוי גדול, נשמות קדושות בלבד, גוי גדול היינו בעלי מחשבה ודביקות. היה יכול להיות מצב יותר טוב, בלי חורבן ביהמ"ק בלי מנשה, בלי אחר, בלי אחאב וירבעם, רק גוי גדול שלימות. למה לא הסכים משה לכך. רבינו ממשיך שהוא היה רחמן ומנהיג אמיתי שהיה עוסק בישובו של עולם, שיהיו בני אדם, ועיקר האדם הוא הדעת. כלומר שעסק שיהיו אנשים בחיים. מה אכפת לו שיהיו אנשים אחרים, מהו ישוב של עולם. בהמשך רבינו מאריך מאד בישובו של עולם.

כתוב פרו ורבו ומלאו את הארץ. בראשית ברא, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בהבראם בשביל אברהם, כי יש לאדם מה לעשות. ועיקר האדם הוא הדעת.

מתוך אות ג' נבא להבין אות ב'. שאם אדם יודע מהו אדם, שצריך לעסוק בישוב העולם שיהיו בני אדם, ובאות ג' מגלה מה כונתו, כי צריך בני אדם דווקא, שבאמת הם מחוברים למקום דק ועליון, דקותם, מה זה דקות? כי כולנו אנשים קטנים יושנים ורעבים ודואגים ומבולבלים, על ידינו נעשה כל התיקונים ויחודים בכל העולמות, בכל ברכה בכל הרהור תשובה, וכל אחד כפי דרגתו. נכון שאתה לא עושה בשלימות ומקנא באחרים השלמים, אה"נ, תפילה נקיה ממחשבות זרות, אולי מחשבה אחת בכונה זה מחשבה זרה בין כל שאר הדאגות. ה' ירחם היכן אנו מונחים. איך נוכל לעסוק בישובו של עולם.

רוחניות ודקותם וכו' ד' לשונות כנגד ד' עולמות. מה שאדם צריך לזכך כל העולמות. זה השליחות של הנשמות שלנו, לעשות נחת רוח למלך מלכי המלכים רם ונישא גדול ונורא, ששום מלאך ושרף לא יכול לעשות כן, זה הכונה 'לפי גודל רוחניותם ודקותם'. זהו 'ישוב של עולם', היינו למלאות את האדם בבני דעה, מלבד הפירוש הפשוט בני דעת, הכונה על מה שאדם צריך לפעול בעולם,

למעשה כל יהודי עושה ברכה ופועל בעולם, כל הרהור תשובה של כל אחד, יש לו איזה רצון. יש צדיקים שזוכים לבא לדעת, לרוחניותם ויחודים ותיקונים שהם פועלים באמת בשלימות. אבל אפילו אנשים גדולים אין יכולין להעלות העבוד השלנו שעדיין לא זכו לשורש העלאת מ"ן, כי מבואר בזוה"ק וכתבים שצריך צדיק שהשיג נשמה דבינה, למדות הרחמים צריך ראש הנשמה, וזש"כ 'צדיק האמת', 'צדיק המופלג'. הגם שאוחזים מכל איש כשר, מלבד ליצנים ידועים, מ"מ צריך דווקא צדיק רחמן

והרי אתה יודע היכן אתה מונח, וכל אחד צריך לעסוק בישובו של עולם, כן כן הברכה שלך צריך להעלות כל היחודים ותיקונים. במדרגה שלנו הלוואי נעשה יחוד בעשיה, הלוואי ביצירה, ובשבת זה עולה, יש עבודות דקות המובא באריז"ל משם יש קשר כל נשמות ישראל ביחד, וצריך להיות מקושר להצדיקים.

כמו משה רבינו שמלמד אותך תורה ומצוות. ואם לא עשית כראוי, הוא לוקח מעט שכן עשית ועושה מזה יחוד, הכל לפי הרצון התשוקה והרהור תושבה שלך, וגם לאחר מאה ועשרים כשעולים למעלה, מסתמא יש דברים שצריך לתקן, והצדיק מתקן כל נשמה כפי מה שהתפלל, כפי מה שביקש, כי תשובה מועיל.

הכל תלוי בדבר אחד, משה רבינו היה צריך אז להתייגע ולעמול בפנימיות הנפש, זהו בחי' הסתלקות הנפש, השליך נפשו מנגד, כי התגלות מדות הרחמים צריך עליה לבחי' חיה ויחידה, חי'ה יכול להשיג, יחידה יכול להסתלק, זורק את עצמו לשם במסירות נפש וחוזר מיד כדי לחיות. וזה אנו אומרים ויעבור ה' על פניו.

שמשה רבינו מסר נפשו לגלות רחמים, זה היה דבר קשה. ואמר לה' מצאתי חן בעיניך, א"כ הראיני נא את כבודך, ואמר לו ה' מצאת חן בעיני, ואדעך, עד שנאמר 'וחנותי את אשר אחון'. בתחילה אמר לו ה', אמחוק את כולם ואעשך לגוי גדול, אומר לו משה רבינו, לא לא, זה אחים שלי, אני אתקן את הפושעים האלה, אפילו נשמות ערטילאין, כמו שדים ורוחות ומזיקים, הם ממש מזיקים חיים, וכי אפשר לתקן אותם? אם אינו מחפש, אינו שב, אם הוא כן מחפש, היינו שמראה לאדם מקיפים.

מה זה מקיף. מזוודה עם מליון דולר, יש אורות? תבא, תקבל את זה, יהיה לך מקיפין, אור שאתה רואה ורץ אחריו זה נקרא מקיפין, זה ענין הצדיקים, הפועלים רחמים, כמה שהוא רץ אחר הצדיק, יש לו תקוה יהיה מה שיהיה, יקבל כח לעמוד מהירידה, ויהיה לו דרכי עבודה. זהו הדעת של מלא כל הארץ כבודו והדעת של איה מקום כבודו.

וכל תפילה וכל לימוד וכל עבודה צריך לעשות נחת רוח לה', הצדיק מעלה את העבודה ועושה נחת רוח לה'.

וזש"כ 'מי שיודע קדושת ישראל **מאין** הם לקוחים', כלומר מדרגת אין, שורש הרצון של ה', רוחניות ודקות, יצירה. וכו' בהמשך מבואר כל העולמות שהם מלביש אלקות בצמצומים, לקדש את הבריאה, זהו ישוב העולם, ה' רצה שאנו נקח את העולם ונקשר לה', זה נהיה לבוש לשמות הקודש. כי היה שבירה, ה' עשה שביר,ה שזה אור בלי לבוש, ואנו עושים לבוש.

אנו רוחניות ודקות. אבל הגוף שמן כמו חמור בהמה חיה רעה, מה עושים כדי לתקן, זהו משה רבינו. כאן רבינו מגדיר מה זה מנהיג, זה מה שהיה משה רבינו, וכל הנביאים האירו, וכל התנאים אמוראים לימדו מה זה תורה. עד שבא רשב"י ועסק בישוב של עולם, יש"ב ר"ת רבי שמעון בר יוחאי, האריז"ל יצחק בן שלמה, הבעש"ט רבי ישראל בן שר,ה רבינו אמר ששמו יצחק, יצחק ב ןשמחה. בני ישראל יוצאים ברי"ש גלי, זה רמז של 'ישו"ב ההעולם'

הצדיק משלים חלקי הנפש, ג' ג' ג' חלקים, כמ"ש בסוף שער הגלגולים, כל אחד יש לו ניצוצות מכאן ומכאן, הצדיק מחפש נשמות ערומות אולי לעשות מהם משהו לה'.

פעם היה רעש גדול בחדרו של רבינו, אמר אח"כ שהוא מתקן את המתים.

וכמו שאמר פעם בתחילת חודש חשון, מה שאני מדבר עמכם זה עבודתכם, אבל עבודה שלי זה ענין אחר. תיקון כל הנשמות.

הכלל שהעבודה הוא חיפוש הדעת, שיהיה ישוב העולם, שיהיה עולם ממולא בבני 'אדם'.

משה רבינו ביקש מה' לגלות דרך להאיר בעולם התחזקות, לצאת מעצבות והיאוש, ולהתחזק, גם לאחר הנפילה, ולתקן הפגם שלו כדי שיוכל להבין, כופר ברבינו הוא לץ, ומלא כפירה, מי שנופל, הוא מאד מסוכן, אתה לא תופס כמה הוא נפל, רוב אנשים זה ככה. פעם היה לו עליה, אח"כ נופל, והוא עוד אומר שיעורים והוא רבי עדיין, זה המצב, אני מסתכל על עצמי סליחה.

צריך מאד להזהר לחפש רבי אמיתי. כי יש רוחניות ודקות. עבודות בעולמות. זה מה שאתה. אף אחד לא אמר את זה, כי זה ריבוי אור, רבינו כן אומר שתדע מי אתה, מה שאתה נמשך לגנוב ולאכול וכו', זה לא אתה בכלל, אתה שייך למקום אחר לגמרי.

אלא שנדמה לו שזה הוא, יש לו ידיים, והוא יושן, גוף מגושם. וגם היה לי פעם עליה בעבודת ה', ואח"כ נפל, והתחזק ונפל, פעם שלישית ויהא מונח וכו', אבל בעת רצון עניתיך, כי מרחמם ינהגם, יש גואל. יש מנהיג רחמן.

השליך נפשו מנגד, לא רק שמסר עצמו במסי"נ, ולא רצה כבוד, אלא שלא הסתכל על עצמו כלל, ה' אמר לו אעשך לגוי גדול, הם מוחין גדולים, הוא יקים צדיקים לובשי לבנים, אמר משה, לא לא, אני מבין שאתה רוצה לתקן כל נפש, לגלות רחמיו. ואכן פעל זאת.

הצדיק מצד אחד מגלה דברים גדולים ומאידך חיזוק, ובפשטות אומר לך מה לעשות. אפילו אין לך חשק, ביטול תורה לא שייך אליך, יום בלי לדבר עם ה' לא שייך אליך כלל. אלא ש'נפל' לעוונות. הם חשכות כוחות קליפות שמסבב, זהו לשון 'נופלין', פשוט נפלת לשם, ושם יש רחמנות נוראה, פרנסה ובריאות ולחץ ודחק.

אלא שיש ישועה גדולה שאי אפשר לחשוב משתי צרות ביחד, אבל רבינו רואה כל הצרות ביחד, אך יכול לעזור לנו, צריך לעזור לו לעזור לנו.

ולכן מובן הענין באות ב', וכן ענין מילוי העולם, למלאת העולם עם בעלי דעת, כי כולנו חליפות של משה רבינו.

**כִּי הוּא הָיָה רַחֲמָן וּמַנְהִיג אֲמִתִּי, וְהָיָה עוֹסֵק בְּיִשּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם, שֶׁיִּהְיֶה הָעוֹלָם מְיֻשָּׁב מִבְּנֵי אָדָם, כִּי עִקָּר הָאָדָם הוּא הַדַּעַת, וּמִי שֶׁאֵין לוֹ דַּעַת, אֵינוֹ מִן הַיִּשּׁוּב וְאֵינוֹ מְכֻנֶה בְּשֵׁם אָדָם כְּלָל, רַק הוּא בְּחִינַת חַיָּה בִּדְמוּת אָדָם.**

במס' קדושין כל מי שאינו במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב, כלומר שהוא שד, מקרא משנה כלומר ששומר את הזמן ללמוד, אתה שואל מה לעשות. תיזהר שהקליפות לא יתפסו אותך, תשב תלמד, תלמד ברוגע, העיקר להיות דבוק בתורה כמו כוס מים, בלי זה, אינו מן הישוב. נמצא בחלל הפנוי. דאגות.

ומה הכונה כאן שהעיקר הוא דעת, יראה אהבה ודביקות. איפה הדעת שלנו. מה הפירוש כאן, שהדעת היינו שמראים לך מקיף ואתה רץ אחריו , מראים לך התחזקות ואתה מכניס את זה בלבך, אתה מחפש התחזקות. מראים לך דבר בעבודה ואתה מחפש את זה, וא"כ אתה כן נכלל בדעת. במקרא היינו ללמוד, משנה לחזור ולקיים, ודרך ארץ להאירו אפילו בירידות בכל מקום בעולם, זה נקרא לדעת. וכמ"ש בהמשך המאמר שהעיקר לחפש צדיק שיש לו מקיפי הימים והשנים, הם מאירים באדם חשק ורצון חזק, הארת הרצון, זהו התקוה שלנו, ואתה כבר בכלל הדעת. כי הוא נמצא כאן כדי לתקן הכל, ומעלה כל התפילות וכו'. וגם כשנופל רוב פעמים, ממשיך לומר שאפילו כשנופלין, היינו נפלת בתוך בור, שהרצונות שלך התקררו והתעייפו, הנה אני יכול לעזור לך. לכן האריך רבינו בזה.

יש"ב ר"ת כל הצדיקים כנ"ל, ישוב, שהם מיישבים את העולם שיהיו אנשים בעלי דעת.

בכל מאמר בדרך כלל מתחיל בדבר גדול ואח"כ מסביר, וכאן מעורר בלבינו רצונות וכיסופין במקום שלנו.

ואמר שבלי דעת הוא חיה בדמות אדם, בצלמנו כדמותינו, צלם הם מוחין שמתלבשים זה בזה, חלק מהמח, דמות הוא כלי בחי' מלכות. מזה נעשה שורש האדם, צל צללים, הושענא רבה מסתכלים בזה, חיבור הגוף והנפש בשביל זה נברא העולם, צלם ודמות. דמות האדם צריך להתלבש במחשבה דיבור ומעשה של מצוות ומעשים טובים, הלבוש הוא הדמות. לכן אדם מוכרח לבוש, חיה אין לה לבוש, מחשבת האדם צריך להיות עם לבוש. עצבות הוא לבוש מקולקל, או מדה רעה חיה רעה, קלקל הלבוש, נפל לעוונות. בהמיות

אדם, שהוא חיה בדמות אדם, כי אדם הוא יחוד צלם ודמות, ויש לו מוח ומכניס את המוח בממלא כל עלמין, מלא כל הארץ כבודו, בכל יום מלקטים עוד ניצה"ק עוד תפילות עוד לבושים, חלוקא דרבנן, כל אחד יש לו את זה בעוה"ב, הוא התענוגים בעוה"ב.

רבינו אמר שבעוה"ב הרבה אנשים מתאנחים, מגרדים בפצעים קר וחם אין לבוש, והצדיק משליך לו לבוש, היה לך שייכות עמי, ונותן לו בעקיטשע יפה ושטריימל בגובה חמש קומות. זה הרחמנות הגדולה ביותר בעולם. כי איני יודע מי מגיע שם לבדו עם לבושים נאים, היום אין כבר לאטעס, פעם היה, אמא סיפרה לי שברודניק הגארטל היה מתבן, ונעל אחד ככה ואחד ככה, כובעים לא היה מותר בפולין, בגאליציע היה כובעים מוזרים, סיר ישן היה יותר יפה. אז מוכרח הצדיק שיתן לך לבוש.

חיה בדמות אדם, למה לא בהמה. כי בהמה אוכלת ויושנת, וזהו. כל המדות שיש לנו, זה למעשה בהמיות. לכל הפחות אל תצער אחרים, לא יהיה לך חיות מלצער. בהמה אוכלת עם כיסופין, ראיתי בקוממיות. היא אוכלת עם אנחות של כיסופין, נפשו יוצאת, ומכניס כל ראשו בתוך התבן, הראש כולו בפנים, נס שהוא מעלה גרה, אם לא היה מת מרוב הלעטה. כיון שהוא מעלה גרה זה עוצר, יש לה כמה מעיים, אוצרות. אם לא, היה מת, כי לא יכול להתאפק, אח"כ נרגע.

אבל חיה, זה חיה רעה, יש לו חשק ליצר הרע רח"ל, יש לו חשק ללשה"ר ורכילות. פה להרוג אנשים, הוא מונח בקליפות. חיה בדמות אדם, חיה חיות מהקליפות. כולו נתפס בקליפות.

כל אדם קם בבוקר, מה אתה רואה, קליפות. כי העולם הוא קליפת נגה, שלא תטעה שאתה רואה קדושה, לך תברר, תתחזק שאתה יהודי, מודה אני, נטילת ידיים, מרחק הקליפות. וכן בתפילה מתגלה גדולת ה,' אתה הראת לדעת, אבל בלי זה, נשאר מונח בקליפות.

יש אדם שנפל **'נופלין** ח"ו בעונות רח"ל', כי כח הקלי' גורמים שהחיות שלו מהצד השני, לא מתורה אמונה ושמחת המצוות. אם היה שבור ניחא, אבל חיה, שיש לו חיות מהצד השני רח"ל. יש כמה מיני חיות. חיה בדמות אדם, היינו שהאדם מלובש בחיות הקליפות. הדמות בלי צלם, זהו הגדרה לעיקר הנפילה, הגדרה שלא כתוב בשום מקום, רבינו חידש 'חיה בדמות אדם'. כי הכיר את אנשיו.. ואעפ"כ הוא יכול לתקן אותנו. אף שנפלנו כ"כ, שאתה מחיה את הקלי' רח"ל. אעפ"כ יכול לתקן אותך.

הישועה הוא להתחיל לשמוע התחזקות של רבינו. אדם משתנה? אומר רבינו, לא תוכל להשתנות, אולי כן תוכל, אבל אל תחכה, רק תעשה עבודה שלך להפריד יניקת הקליפות מהאדם, צריך לעבור כדי לתקן, לכן אתה באמת חיה בדמות אדם אבל הצדיק עוזר לך, שבכל פעם שאתה נופל, יש לך משהו שמוציא אותך משם, זה החידוש של רבינו.

מי שנפל, לא יכול לפתוח זוה"ק, בקושי יכול לפתוח גמרא, ולומד שלא לשמה, כ"ש שלא יכול לפתוח ספרי חסידות ולהבין לקו"מ, אבל כשרואים מה שרבי נתן מבאר, מוציא אותי מהקליפות. הקדשוה של רבינו, קדושה אור עליון דר"ה יוה"כ ושמ"ע, אורות שמקיפןי את האדם, כמה שיחפש יותר, זה יכנס בו יותר. אבל ההתחלה הוא איה. פרשת השבוע. איה השה, רק חיפשת כבר זכית.

אפילו שאתה חיה רעה, תוכל למצוא, אל תסתכל על מה שאתה מרגיש, תחפש להכניס בך את אור הדעת של הצדיק.

**וּמשֶׁה רַבֵּנוּ הָיָה לוֹ רַחֲמָנוּת, וְהָיָה עוֹסֵק בְּיִשּׁוּב הָעוֹלָם, שֶׁיִּהְיֶה הָעוֹלָם מְיֻשָּׁב וּמְמֻלָּא מִבְּנֵי אָדָם, הַיְנוּ בְּנֵי דֵּעָה, כַּנִּזְכַּר לְעֵיל,**

בני אדם כלומר אדם שכורת את הקליפות. מכניע שס"ה לאוין שמקיים אותם בכל יום, אדם מקיים אלף מצוות בכל רגע, ישב אדם ולא עבר עבירה עשה מצוה, זה שמחה גדולה, העבירה הוא רק שאינו שמח ולא מתחזק בזה. וכן מצות עשה, יש רק ארבעים וחמשים דאורייתא ששייך היום, אבל נכלל ביסוד המצוה, אמונה ורצון. וכל רצןו ממשיך מקיף, וממשיך דקות, בחי' עולמות מוחין בק"ש ותפילה, ורבינו משליך כל מה שצריך

מתוך תיבת 'וממולא' והמשך דבריו, באנו להבין כל הנ"ל, ומה שאמר רק משה.

'בני דעה', כי יש ליצר הרע דעה אחרת, להיות שבור, לא מרגיש כלום, עייף ואין כח, אבל יש דעה אחרת, נקודה של דעת, לעשות ברכה ולהתחזק בתמימות. לחשוב ממציאות ה'. לא עשית קודם, תעשה מעכשיו, ואם לא, תשוב בתשובה, העיקר לא להיות חיה רעה, החיות שלי לא מהקליפות. רק חוזר לחיות דקדושה.

**כִּי הוּא פָּתַח לָנוּ אוֹר הַדַּעַת, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דְּבָרִים ד): "אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים", כִּי משֶׁה פָּתַח אֶת הַדַּעַת וְגִלָּה לָנוּ, כִּי יֵשׁ אֱלֹקִים שַׁלִּיט בָּאָרֶץ:‏**

מה הכונה 'פתח לנו', כי משה רבינו גילה הכל, זה יתגלה לעתיד כשיבא משיח, כל יום שהעולם עומד, מתגלה מקיף חדש, מתגלה לכל אדם מקיף חדש. זהו 'פתח', שפתח דבר שממשיך שפע יום יום, בגן עדן יש בכל חצי שעה טיפה חדש, מ"ח טיפין בגן עדן בכל יום.

כי הוא פתח לנו, הוא פתח, ומשם נמשכין כל המקיפין. אתה זכית, מה החיבור בין אתה הראת ללעושה נפלאות גדולות, כדי שיהיה לו דעת לראות נפלאות בעולם, נפלאות שאתה יודע מרבי כזה שגורם לך אתה הראת לדעת.

וירא אליו ה', מאלוני ממרא, רבי נתן מפרש מעולם התמורות ממרא, עירוב טוב ורע, יושב פתח האהל כחום היום, כשאדם רוצה להכנס לעבודת ה', רוצה להשתנות. ויושב עשר שנים, מאה שנים, ולא נותנים לו להכנס, כחום היום, בוער בלבו אש הדאגות וצער יגון ואנחה, כל אחד כפי אש היצר הרע שלו, כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלשה אנשים, פי' רבי נתן ששלשה אנשים היינו עליית העולמות שהצדיק פועל על ידך, אאע"ה הוא הראשון שברא שיהיה לשכינה חיות. שם בכבשן האש במסירות נפש, שם התחיל היחוד דמלכות. העולם היה קיים אלפיים שנה ועוד לא היה העלאת מ"ן למלכות ה' רק בכבשן האש, העולם היה מלא חטא ופשע ובלי אמונה.

וירא וירץ לקראתם, והיה ברית, אאע"ה מל, בתחילה זכה לא"י וזכה לבחי' מלכות דקדושה, אח"כ עלה יותר גבוה, הלוך ונסוע הנגבה, עלה לז"א, נהיה צרה, שלא היה חיות למלכות, נהיה רעב בארץ, כי הוא עלה להשיג החסדים של כל העולמות. הנגבה, לא היה חיות לשכינה כי לא עסק בבחי' מלא, עלה יותר גבוה. אח"כ הקריב קרבן ונעשה יחוד הראשון במדות. אח"כ הוצרך לרדת למצרים, והיה שם נסיונות גדולות, כמעט אפיקרוסות, לימדו אותו כל הכישוף, כמו כל אחד, אמור לחכמה אחותי את, ועמד בנסיונות, למצוא את ה' בכל החכמות חיצוניות. כי במצרים הוריד עצמו לטומא הוכו', וכך זכו ישראל לצאת ממצרים, כל הAI של היום, כבר שלט על זה שם, המצרים הראו לו שליטה וכוחות וכו', אאע"ה עמד בנסיון ויצא ממצרים, ואז עלה למדרגה.

ואז אמר לו למול, ועלה למוחין קדישין, השיג חכמה בינה ודעת, וכבר היה כלול מכל האבוה"ק. מעשה אבות סימן לבנים, מה שנעשה בעולם. ונתעורר רצון ורחמי ה' בעולם.

ואז היה צריך למחוק אנשי סדום, רשעים ארורים, בעלי לשהר"ר, וביקש להציל את לוט. אח"כ היה עוד נסיון אבימלך, סדום הם בעלי עבירה אנשים קשים, ואח"כ יש אבימלך הוא היה נביא, והיה למדן. אבי מלך, שעושה שלא לשמה, עסק בדברים גבוהים אבל לא היה קדוש, נקיון כפים אין כאן, יענער צדיק. תורה שלא לשמה בלי הצדיק, לא מחפש דעת יותר גבוה. זהו התכלית של האבוה"ק.

אח"כ מכרו את יוסף ואבדו את האמונה. אבל אאע"ה האמין בה' ויחשבה לו צדקה, ושאל במה אדע, היה חסר אמונה ולכן ירדנו למצרים, ועד היום הזה כך מתנהג העולם שיורדים למצרים ערות הארץ מ"ט שערי טומאה, אז לא היה תורה, היום יודעים דעת התורה אי אפשר ליפול לשער הנ', זה החילוק היום, יש תורה ומצות ה' רוצה אותך, משה רבינו פעל הכל.

אי' בזוה"ק ח"ב דף קסא. רבי חייא פתח אבתריה ואמר, (דברים ד לה) אתה הראת לדעת כי יהו"ה הוא האלהי"ם וגו', האי קרא אית לאסתכלא ביה, אתה הראת, מאי הראת. אלא כד נפקו ישראל ממצרים לא הוו ידעי ברזא דמהימנותא דקודשא בריך הוא כלום, בגין דכלהו הוו פלחי פולחנא נוכראה בגלותא, ואנשו כל עיקרא דמהימנותא דהוה בהו בקדמיתא, דיריתו כל אינון תריסר שבטין מאבוהון יעקב. וכד אתא משה אוליף לון דאית אלו"ה עלאה בעלמא, כמה דאוקמוה, לבתר חמו כל אינון נסין וגבורן דעל ימא, וכל נסין וגבורן דעבד להו במצרים, לבתר חמו כמה גבורן במנא ובמיא, ואתיהיבת לון אורייתא, ואוליפו ארחי דקודשא בריך הוא. עד דמטי לעדנא דא, אמר לון משה, עד השתא אצטריכנא למילף לכו **כמה דילפין לרביא**, [קטן שצריך חלב, היינו ניסים השגות, כמו יצי"מ, דבר מוכן, התחזקות. כל מאמרי זוה"ק שמפרש אתה הראת, מדבר משני מדרגות איה ומלא] (מכאן ולהלאה) ודא הוא אתה הראת לדעת, ואוליפת עד הכא לדעת למנדע ולאסתכלא ולמיעל ברזא דמהימנותא. ומאי איהי, כי יהו"ה הוא האלהי"ם, **אי תימא מלה זעירא היא למנדע,** [כמו קושיא ליטאית, הרי אני כבר יודע שה' נמצא, שמענו כבר אמונה, מה אתה עוד מדבר, זה ביטול תורה, כמו בבארדיטושבער שאמר אחר מחצית שנה אצל המגיד, השפחה אומרת שיש אלו'ה ואני 'יודע' שיש אלו'ה] הא כתיב וידעת היום והשבות אל לבבך כי יהו"ה הוא האלהי"ם בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, [לקשר הלב לכל מה שעושה עכשיו במחשבה דיבור ומעשה, שיהיה שם וירא אליו ה', וירץ לקראתם בשמחה בראותו הנקודה טובה, כשרואה שיש עליית ג' אנשים על ידו, בא להארת הרצון, ועי"ז התחיל כל המשכת המוחין]

הכא תליא כל רזא דמהימנותא, **למנדע מגו דא רזא דכל רזין**, [להכניס בהרבה כלים] למנדע סתימו (נ"א רזא דכל וכו') דכל סתימין. [כלומר שיש בזה הרבה הרבה לימודים, יש לך מלא, וצריך איה] יהו"ה אלהי"ם שם מלא וכלא חד, אתה הראת לדעת, הכא רזא דרזין לאינון ידעי מדין. זכאין אינון כל אינון דמשתדלי באורייתא, בגין דכד ברא קודשא בריך הוא עלמא, אסתכל בה באורייתא וברא עלמא, ובאורייתא אתברי עלמא, כמה דאוקמוה דכתיב (משלי ח ל) ואהיה אצלו אמון, **אל תקרי אמון אלא** **אומן**. וכי אורייתא אומנא הוה, וכו'.ע"כ לשון הזוהק

וכעי"ז בפ' ואתחנן דף רסד.

'ועל דא כללא דאורייתא [לאחד שמע וברוך שם, איה ומלא] איהו כללא דלעילא ותתא, בגין דשמא דא לעילא, ושמא דא לתתא, דא רזא דעלמא עלאה, ודא רזא דעלמא תתאה, **ועל דא כתיב, אתה הראת לדעת כי יהו"ה הוא האלהי"ם,** דא כללא דכלא, וכל דא דאמרן, אצטריך בר נש למנדע בהאי עלמא'.

רבינו מזכיר 'אתה הראת' היום בפרשת וירא אליו ה', כלומר שאני הראיתי לך את 'מלא' ועתה תחפש את 'איה'.

רבי נתן אומר בהל' ק"ש ה"ג, שצריך לומר בכונה ק"ש, בפה, בגוף דווקא, לקשר את הגוף לשמע ישראל, אפילו שאתה לא יכול לכוון, לכל הפחות תאמר בפה, שיהיה קשר דרי מעלה ודרי מטה. עי"ז מקשר הדעת לקטנות.

זהו אתה הראת לדעת, כי הויה היינו השגות אלקות לחפש יותר, הוא האלקים בחי' דרי מטה.

וזש"כ שמשה רבינו פתח את הדעת, הוא פתח את הסוגיא שיש בורא לעולם, תמשיך ללמוד את זה יותר ויותר, תפילה אחרת, קרבת ה' אחרת. ותמיד תחזור לפשטות. כי הויה הוא האלקים.

רבינו מוסיף שהוא גילה לנו 'כי יש אלקים שליט בארץ,' הרי כבר אמר ה' הוא האלקים, למה הוסיף 'אלקים שליט בארץ'. ומה המשמעות של הביטוי הזה 'אלקים שליט בארץ'?

אדם חושב על ראש עיריית ניו יורק, או על פצצות שנופלים באוקראינה, ר' יהודי הדעת שלך תפוס בשליטים אחרים, שכחת שיש אלקים שליט, נדמה לך שכך נראה העולם, יש שליטים אחרים, תחשוב רק מהשי"ת, תתקרב אליו, תתפלל אליו הכל יהיה טוב, הוא מנהיג כל העולם, פרנסה ובריאות וכל טוב סלה.

לכן רבינו הוסיף זאת, כי שליט בארץ היינו החיה בדמות אדם, שהוא נהיה חיה רעה, והוא זן ומפרנס לכוחות ההסתרה והטבע, כי אדם מחיה את החיה רעה, החיצונים רח"ל, מה נעשה מזה. הם לא נותנים לך לחשוב מאמונה, כי הפשע מכניס כפירה באדם, ספר המדות. אתה לא יכול לחשוב שהתפילה עוזרת לך.

רבינו אומר הנקודה, אני אעשה מה שעשה משה רבינו, פתח לנו הדעת, פתח ברז שנשפע משם עד היום שפע של דעת ובכל יום מקיפין חדשים ודעת חדש, גם שאתה לא מרגיש, תעשה מה שאתה יכול, שיהיה לך רצונות, ותתקן מה שפגמת, גם רשע גמור, אם יהיה לך רצונות ותתאנח על מעשיך, גוואלד מה אני עושה כאן, כל היום רק דאגות. כי מסתכל בעיתון לראות שיש שליטים אחרים, כך נראה הגהינם, חדשות. יש חדשות אחרות לגמרי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אתה הראת לדעת, אם אתה לא יכול להשיג את זה, תאמר בפה מלא, שמע ישראל, ד' פעמים, ויש ברוך שם אפילו במקומך.

זה מה שרבינו רוצה מאיתנו, לדע תשיש אלקים שליט בארץ, אתה לא יודע שיש שליט, אילו היית יודע, היה לך סבלנות ושמחת המצוות. והיית מצפה לישועה בסבלנות,

כל אחד יש לו יצר הרע, ששוכח שה' שליט.

וכן שליט לשון יראה.

שליט פגם הדעת, אלקים אחרים שולטים על הדעת, ונדמה לאדם שלא יכול לעשות מאומה.

רבי יעקב מאיר אמר שרבי לוי יצחק היה היחיד שהיה יכול להשלים סדר היום חצות וכו'כו', רבי יעקב מאיר ישב איתו [איציק רוזנפלד, בתים וכו'] בדפוס בלילה, דיבר איתי הרבה קנאות. הוא חיבר את רבי לוי יצחק לקנאות וכו'.

רבי יעקב מאיר היה אומר שרוב אנשי םלא יכולים לקום חצות וכו', הלוואי שאני יהיה שליט.

אבל אדם צריך לדעת שגם כשאתה לא יכול להיות שליט, אתה כן יכול, תתחזק, להיות שליט, אם לא, החיה שולטת.

שליט זה יראה רעה ששולט עליך, אעפ"כ תדע שיש אלקים, יש המתקת אלקים, הוא שולט, שם הדינים נפילות. אם תגביר אלקים דבינה, המתקת הדין, אזי שליט בארץ. ורק ככה יוכל להיות אתה הראת לדעת. בזה מיושב מה הוסיף רבינו, השליטה הוא כח המתקת אלקים קטנות המוחין, רק רבינו פועל בזה, לגלות דרכי חיזוק ושמחה גם לקטנות. ולכן מוכרח לחפש את רבינו, וכיון שזה גן עדן כזה, לכן מוכרח לעבור מה שעובר גהינם כשמתקרב לרבינו, כדי לקנות את הגן עדן הזה.

ואחר כל זה ממשיך באות ג', שעיקר הרחמנות כשנופל לעונות. כי משה רבינו ידע שכל יהודי צריך לפעול יחודים ותיקונים, וירא אליו ה', שהמדות עולים למוחין, דקות. במקום שעולה, שם נשמתו. והצדייקם יש להם חיה ויחידה, חיבור ממש, לכל אחד יש נשמה, וגם רוח יחידה, אלא שזה רחוק ממך, בליל שבת יש לכל אחד חלק מאצילות. לכל אחד, חלק אצילות נכנס בו, והכל תלוי בכיסופין, נפש, כיסופןי, שלא לשלוט בלבולים, אני רוצה לזכות להודות לה', ולהתחזק. אשרי מי שמתפלל בשבת כראוי.

היום אמר לי אחד, שמהרי"ם דושינסקי היה מתפלל בליל שבת בכותל, כדי לומר הרבון, להודות לה', לפני אשת חיל, שם להודות לה'.

קוגלמן, רבי מוצפי, ועוד אנשי ירושלים, בעלי מדות טובות, היו הולכים לכותל

היום כשיש בלבולים, ונסיונות. צריך לדעת שיש אלקים שליט, תדבר לה', תמשיך נקודה של בקי בשוב, מלא כל הארץ כבודו, וכך תוכל להשתנות. תאחוז בהתחזקות שזה ישלוט עליך, ולא חיה רעה ישלוט עליך

כל הכח של האדם זה רק דבר אחד בלבד, שמעת? אל תתן לו לשלוט עליך, אפילו שאני בטלן הכי גדול, אני לא רבי לוי יצחק, אעפכ לא אתן לבעל דבר לשלוט, יש לי שליטה. יש אלקים שליט בארץ,

זהו הכח של רבינו, לשלוט אפילו בגהינם להוציא משם נשמות. זהו תקות כל אדם, יש אליקם שליט בארץ. שכל אחד ישיג כי ה' הוא האלקים.

ואפילו כש'נופלין', דע שזה לא אתה, לא מקומך, נפלת לשם, אם אתה לא מרגיש שבת וחצות, נפלת לשם, כי נפלת לכיסוי יניקת הקליפות מהעונות. אבל יש אלקים שליט, תחפש איה, אפילו שלא הצלחת כן הצלחת. רק תדע שה' שולט, רבונו של עולם כן התחזקת.

צריך השטיקל הזה יעורר בנו אנחות גדולות.

**[ג] כִּי עִקָּר הָרַחֲמָנוּת הוּא כְּשֶׁיִּשְֹרָאֵל עַם קָדוֹשׁ נוֹפְלִין, חַס וְשָׁלוֹם, בַּעֲווֹנוֹת, רַחֲמָנָא לִצְלָן, כִּי זֶהוּ הָרַחֲמָנוּת הַגָּדוֹל מִכָּל מִינֵי רַחֲמָנוּת. כִּי כָל הַיִּסּוּרִים הַקָּשִׁים שֶׁבָּעוֹלָם אֵינָם נֶחֱשָׁבִים כְּלָל כְּנֶגֶד הַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד שֶׁל עֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם. כִּי כְּשֶׁיִּשְֹרָאֵל נוֹפְלִים בַּעֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, זֶהוּ מַשֹּאוֹי כָּבֵד מְאֹד, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִשָֹֹּא כְּלָל הַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד הַזֶּה, בִּבְחִינַת: "כְּמַשָֹֹּא כָבֵד יִכְבְּדוּ מִמֶּנִּי" (תְּהִלִּים ל"ח):‏**

רבינו רוצה שתתאנח, נדמה לך שיש לך יסורים? אינם נחשבים כלל. אדם משתגע, חושב שישתכר ויהיה במוחין וכו', זה הצרה והיסורים הקשים ביותר. ועיקר היסורים שהחיים עוברים בכלום.

'נופלין בעונות', כלומר שזה לא אתה, נפלת לכיסוי יניקת הקלי', זה לא אתה, אתה לא שם. תתחזק תשלוט לומר שאתה לא שם.

מה זה 'משאוי כבד מאד'? בלתי אפשרי לסבול.

בא ללמוד הפוך, כל מה שאתה לא יכול לסבול, זה המשא עוונות. הבנת? כל דבר בחיים שאתה לא יכול לסבול, אפילו שאתה חי, אבל אתה כולך מקווץ בלי שמחה וחיות, לא מרגיש שבת, כבוי לגמרי, זה נקרא 'לא יכול לסבול'. כל מה שאי אפשר לסבול, זה מחמת העונות. תבין שאתה מונח במשא עונות ולכן לא הולך לך.

קשה לדבר מזה. ויש בזה הרבה עניינים.

בהמשך אומר, מה שרבינו רואה ומרגיש את המשא הצרה שלך, שאין חיות בתפילה ותורה, וענייני פרנסה ובריאות הכל רק מזה. ונדמה לך שיש לך בעיות אחרות. כולנו ככה. אתה רק תדאג על משא העונות. תצעק בחצות על שאין לך חשק. כי משא כבד גורם לך שאין לך חשק, ונדמה לך שזה אתה. זה לא אתה. תצעק. שמע ישראל, תצעק .ה' שומע.

ואדרבה כשאתה מבין את המשא, שלא יכול לעשות שום מצוה, היצר הרע משגע, והכל יבש מאד. משהו התקרר, הזדקנתי, זה משא כבד עוונות.

יש אדם, מה יש לי עם עוונות? לכן אומר רבינו, 'נופלין', זה לא אתה, אלא שנפלת באיזה דרבנן, אולי עברת על בל תשחית באיזה מאכל שהשארת, חלילה, אין עוונות אחרות ח"ו. ...

רבינו רוצה שתבין שזה לא אתה, הרחמנות גדולה מאד עליך,

כשיש הארת הדעת אין יסורים, דעת ויסורים הם שני הפכיים, ברגע שיש איזה שכל אין יסורים.

**כְּמַשָֹֹּא כָבֵד יִכְבְּדוּ מִמֶּנִּי" (תְּהִלִּים ל"ח):‏** זה הפרק אני חי איתו, אומר פרק לח בכל יום, כתוב שם לשון קויתי וכו'.

(א) מִזְמוֹר לְדָוִד לְהַזְכִּיר:

(ב) ה' אַל בְּקֶצְפְּךָ תוֹכִיחֵנִי וּבַחֲמָתְךָ תְיַסְּרֵנִי: אל תכעס עלי

(ג) כִּי חִצֶּיךָ נִחֲתוּ בִי וַתִּנְחַת עָלַי יָדֶךָ: חיצי העונות. ותנחת,

(ד) אֵין מְתֹם בִּבְשָׂרִי מִפְּנֵי זַעְמֶךָ אֵין שָׁלוֹם בַּעֲצָמַי מִפְּנֵי חַטָּאתִי: אין מתום, אין שלימות. אין שום דבר טוב אחד. עצמי נשמה, בשר הגוף.

(ה) כִּי עֲוֹנֹתַי עָבְרוּ רֹאשִׁי - כְּמַשָּׂא כָבֵד יִכְבְּדוּ מִמֶּנִּי: עברו ראשי, היינו שאיבד את הדעת. כמשא כבד, היינו עיקר הפשטות שהעוונות עברו הראש, אין דעת.

(ו) הִבְאִישׁוּ נָמַקּוּ חַבּוּרֹתָי מִפְּנֵי אִוַּלְתִּי: המכות רקובים מלאי מוגלה ורקבון,

(ז) נַעֲוֵיתִי שַׁחֹתִי עַד מְאֹד כָּל הַיּוֹם קֹדֵר הִלָּכְתִּי: נעויתי לשון עיקום, שחותי, לא יכול לקום בקומה זקופה, מה זה קודר, חשכות. עצבות. כי משא עונות גורם עצבות. עצבות זה לא דבר נורמלי

(ח) כִּי כְסָלַי מָלְאוּ נִקְלֶה וְאֵין מְתֹם בִּבְשָׂרִי: רשי. כסלי מלאו נקלה - במחשבתי אני קל בעיני עצמי: אני חושב שאני כלום. בשרי פשטות עוה"ז לא שוה.

(ט) נְפוּגוֹתִי וְנִדְכֵּיתִי עַד מְאֹד שָׁאַגְתִּי מִנַּהֲמַת לִבִּי: נפוגותי בלי חיות.

(י) אֲדֹנָי נֶגְדְּךָ כָל תַּאֲוָתִי וְאַנְחָתִי מִמְּךָ לֹא נִסְתָּרָה: ב"ה אני מתאנח על התאות. יש לי רצון.

(יא) לִבִּי סְחַרְחַר עֲזָבַנִי כֹחִי וְאוֹר עֵינַי גַּם הֵם אֵין אִתִּי:

(יב) אֹהֲבַי וְרֵעַי מִנֶּגֶד נִגְעִי יַעֲמֹדוּ וּקְרוֹבַי מֵרָחֹק עָמָדוּ: החברים שלי שמחים שנפלתי, קרובים לא עוזרים

(יג) וַיְנַקְשׁוּ מְבַקְשֵׁי נַפְשִׁי וְדֹרְשֵׁי רָעָתִי דִּבְּרוּ הַוּוֹת וּמִרְמוֹת כָּל הַיּוֹם יֶהְגּוּ: הם שמחים שהנה הוא הולך למות כבר,..

(יד) וַאֲנִי כְחֵרֵשׁ לֹא אֶשְׁמָע וּכְאִלֵּם לֹא יִפְתַּח פִּיו: כל החיים שותק.

(טו) וָאֱהִי כְּאִישׁ אֲשֶׁר לֹא שֹׁמֵעַ וְאֵין בְּפִיו תּוֹכָחוֹת: עושה עצמי כמי שלא יודע לדבר. לא עונה. כשאינו מן הישוב

(טז) כִּי לְךָ ה’ הוֹחָלְתִּי אַתָּה תַעֲנֶה אֲדֹנָי אֱלֹהָי:

(יז) כִּי אָמַרְתִּי פֶּן יִשְׂמְחוּ לִי בְּמוֹט רַגְלִי עָלַי הִגְדִּילוּ:

(יח) כִּי אֲנִי לְצֶלַע נָכוֹן וּמַכְאוֹבִי נֶגְדִּי תָמִיד:

(יט) כִּי עֲוֹנִי אַגִּיד אֶדְאַג מֵחַטָּאתִי: יודע שנפלתי, אבל זה לא אני.

(כ) וְאֹיְבַי חַיִּים עָצֵמוּ וְרַבּוּ שֹׂנְאַי שָׁקֶר: השונאים כן מצליחים ובריאים

(כא) וּמְשַׁלְּמֵי רָעָה תַּחַת טוֹבָה יִשְׂטְנוּנִי תַּחַת (רדופי) רָדְפִי טוֹב:

(כב) אַל תַּעַזְבֵנִי ה' אֱלֹהַי אַל תִּרְחַק מִמֶּנִּי: ה' אלקי, הוא הדעת. אל תרחק הוא המקיף. שלא יהיה רחוק ממני אור הדעת. עי"ז יהיה לי ישועה.

(כג) חוּשָׁה לְעֶזְרָתִי אֲדֹנָי תְּשׁוּעָתִי:

ה' אני יודע שאתה כן נמצא כאן.

**כִּי מִי שֶׁיּוֹדֵעַ קְדֻשַּׁת יִשְֹרָאֵל** שכל העולמות מיוחדים בהם,  **מֵאַיִן** העליון **הֵם לְקוּחִים, וְיוֹדֵעַ רוּחָנִיּוּת** בריאה **וְדַקּוּת** יצירה **שֶׁל יִשְֹרָאֵל** בעולם העשיה **הוּא יוֹדֵעַ, שֶׁיִּשְֹרָאֵל הֵם רְחוֹקִים לְגַמְרֵי מֵעָווֹן, וְאֵין עָווֹן שַׁיָּךְ לָהֶם כְּלָל כְּלָל לֹא,** אדם צריך לדעת אני מאד מאד רחוק משגיונות היצר הרע, אני שייך לטוב, זה מרגישים בשבת ובר"ה של רבינו, צריך להתחזק לחזור לזה. בכל חצות צריך לחזור לזה.

אדם צריך לשנן תמיד שלא שייך אלי עון כלל כלל, לא שייך שאני אתגשם. עון שהוא מעוקם מלחשוב ישר.

**לְפִי גֹּדֶל קְדֻשָּׁתָם מִשָּׁרְשָׁם** כי אתה יכול תמיד להמשיך מקיף חדש, **וְגֹדֶל דַּקּוּתָם וְרוּחָנִיּוּתָם** כפל ואמר כן, שאתה יכול להמשיך מקיף, וממילא נהיה עוד פעם גודל דקות ורוחניות**. וְעַל כֵּן כָּל הַיִּסּוּרִים שֶׁבָּעוֹלָם אֵינָם נֶחֱשָׁבִים לְמַשֹּאוֹי כְּנֶגֶד הַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד שֶׁל עֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, רַחֲמָנָא לִצְלָן. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁיֵּשׁ לָאָדָם יִסּוּרִים, אִם אֵין בָּהֶם עֲווֹנוֹת, אֵינָם נֶחֱשָׁבִים לְיִסּוּרִים כְּלָל.**

צריךלזכור שכל מה שעובר עלי, הכל מושרש בנפילת הדעת. יהיה מה שיהיה, אין שום דבר סתם, כל העצבות והבעיות, פרנסה ובריאות, הכל מחמת עון, בלי זה, היית יכול לסבול, מה שאתה לא יכול לסבול בנפשך, נפלת לדבר קשה, העצה הוא רק דעת, דעת של בקי ברצוא ובקי בשוב, לדעת איך להתנהג בעולם עם אמונה.

ואם לא, יש יסורים שהם ממררים יותר מכל היסורים שבעולם, רחמנא לצלן שלא נדע מה זה יסורים, רבינו אומר שהיסורים האלה קשים מהכל. ומה יש לעשות לזה, אומר בהמשך:

**וְזֶה בְּחִינַת (שַׁבָּת נ"ה): 'אֵין יִסּוּרִין בְּלֹא עָוֹן'. שֶׁכְּשֶׁאֵין בָּהֶם עָווֹן, אֵינָם יִסּוּרִים כְּלָל, כִּי עִקָּר הַיִּסּוּרִים הֵם רַק כְּשֶׁנּוֹפְלִים בַּעֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, וְזֶהוּ עִקָּר הָרַחֲמָנוּת, לְרַחֵם עַל יִשְֹרָאֵל עַם קָדוֹשׁ, לְהוֹצִיאָם מֵהַמַּשֹּאוֹי הַכָּבֵד שֶׁל עֲווֹנוֹת.**

רבינו מאריך בזה מאד, לכל הפחות להתאנח, איפה נפלתי, איך רבינו בא להוציא אותי אפילו מכאן, הוא לקח על עצמו להציל אותנו.

**וְעַל כֵּן משֶׁה רַבֵּנוּ, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, בְּכָל עֵת שֶׁנָּפְלוּ יִשְֹרָאֵל בְּאֵיזֶה עָווֹן, הָיָה מוֹסֵר נַפְשׁוֹ עֲלֵיהֶם וְהִתְפַּלֵל בַּעֲדָם, כְּגוֹן בַּמְרַגְּלִים וְכַיּוֹצֵא.**

והרי מצאנו שהתפלל רק בעגל ומרגלים, חז"ל מגלים זאת רק בויחל משה, היכן מצאנו שמסר נפשו בכל ענין, אלא שהכונה על עליית הנפש המבורר בספה"ק איך נעשה המתקת הדין, ע"י שהצדיק מעלה המחשבה לעולם המחשבה, מעלה הרצןו והדעת, כל אחד כפי דרגת נשמתו עולה יותר, ועי"ז נעשה המתקה, שזה ענין מסירות נפש ואל נקמות ה', ולכן לא מצאנו בכל מקום מסירות נפש, בקרח כתוב ויפול על פניו, כונת נפילת אפים.

נקט כאן מרגלים, כי המשך המאמר בענין חנוכה לחדש המקיפין שנמשכו בר"ה ויוה"כ, מחילה וסליחה ושיהיה לך שכל ואור, ולצאת מיסורים, והנה עברו החגים ושכחנו שהיה סוכות לפני חודש, לכן בא חנוכה, לחנך, להאיר בנר אפילו למטה מעשרה טפחים.

סלח נא לעון הזה כגודל חסדך, זה כתוב במרגלים, כל סיבת החורבן זה מרגלים, כי רבינו אומר שאתה כן יכול, תיכנס לארץ ישראל יהיה טוב, הם לא רצו, כי במדבר היה מן וכו', בא"י צריך לכלול שמים וארץ, הם אמרו כי חזק הוא ממנו, זה עבירה קשה ביותר. רבינו אמר להיות בשמחה, מוכרח לשמוח. מרגל חוקר האם אני יכול או לא יכול.

קרח הלך מיד לאדמה. משה רבינו יכול לקבור אותו, אבל טענת מרגלים, זה היה נסיון קשה ביותר. גם אז התפעל ופעל ישועת חנוכה, כי בחטא העגל פעל ישועות יוה"כ, ובחטא המרגלים פעל ישועות חנוכה. לכן הזכיר כאן רבינו 'כמו במרגלים'.

זה היה העון שלהם שלא רצו לאחוז באור הדעת למטה. רק למעלה במדבר.

**וְהִתְפַּלֵל בַּעֲדָם, כְּגוֹן בַּמְרַגְּלִים וְכַיּוֹצֵא. כִּי יָדַע, שֶׁלְּפִי קְדֻשַּׁת יִשְֹרָאֵל וְדַקּוּתָם הֵם רְחוֹקִים מֵעָווֹן וְאִי אֶפְשָׁר לָהֶם לִשָֹֹּא כְּלָל הַמַּשָֹֹּא הַכָּבֵד שֶׁל עָווֹן כַּנַּ"ל:‏**

**וּבֶאֱמֶת, מֵהֵיכָן בָּאִים לַעֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, הוּא רַק עַל יְדֵי שֶׁאֵין לוֹ דַּעַת, כִּי 'אֵין אָדָם עוֹבֵר עֲבֵרָה אֶלָּא אִם כֵּן נִכְנַס בּוֹ רוּחַ שְׁטוּת' (סוֹטָה ג), וְזֶהוּ הָרַחֲמָנוּת הַגָּדוֹל מִן הַכֹּל, שֶׁצְּרִיכִין לְרַחֵם עָלָיו לְהַכְנִיס בּוֹ דַּעַת, בִּבְחִינַת (תְּהִלִּים מ"א): "אַשְׁרֵי מַשְֹכִּיל אֶל דָּל" כִּי 'אֵין עָנִי אֶלָּא מִן הַדַּעַת' (נְדָרִים מ"א), וּצְרִיכִין לְרַחֵם עָלָיו, לְהַכְנִיס בּוֹ דַּעַת:‏**

להכניס בו דעת, מה הכונה, ללמד בחור ללמוד שש שעות. או לאור השבת בשלימות. נכון. אבל לא רק זה, כי כבר ניסיתי ולא הצלחתי, ומה לי עם תורה ז', יצא מהאוזן השנית, מה הכונה להכניס בו דעת.

אלא שאשרי משכיל אל דל, ביום רעה כלומר בגהינם, כן פרש"י, השכר שלא יהיה לך גהינם, דל ביום רעה, היינו שמונח בגהינם.

רבינו מתכוון על עצמו או על אחרים, לקו"מ סי' ק"ו מדבר על הפסוק הזה, משכיל אל דל, לדבר עם אנשים התחזקות.

משה רבינו רצה להאיר בו דעת, וממילא אין עון. וקשה וכי אם יש דעת אין עון, אלא התשובה, שאם יש דעת שהוא כלול מלמעלה ולמטה, אך כשיודע שאני צריך רק מקיף, כח של מקיף, לדעת שאני יכול לדבר לה', יכול לדעת מה זה רצון, מה זה נקודה טובה, לא לרגל כל דבר, לעשות מחלוקת ובלבולים, אלא לקחת את המקיף הזה, אז הוא ניצול מרוח שטות.

איך אפשר להנצל מרוח שטות? הכונה שהעבודה שלך להנצל מרוח שטות, לך לרבינו ותקח ממנו דעת, תדבר לה', תלמד, אין זמן לדאוג, תאמר איזה דיבור, הנה משה רבינו הכין לך משהו להנצל מרוח שטות. זהו האמת, לשןו 'באמת', שהוא מלמד אותך דרך להנצל מרוח שטות.

**וּבֶאֱמֶת, מֵהֵיכָן בָּאִים לַעֲווֹנוֹת, חַס וְשָׁלוֹם, הוּא רַק עַל יְדֵי שֶׁאֵין לוֹ דַּעַת, כִּי 'אֵין אָדָם עוֹבֵר עֲבֵרָה אֶלָּא אִם כֵּן נִכְנַס בּוֹ רוּחַ שְׁטוּת' (סוֹטָה ג), וְזֶהוּ הָרַחֲמָנוּת הַגָּדוֹל מִן הַכֹּל, שֶׁצְּרִיכִין לְרַחֵם עָלָיו לְהַכְנִיס בּוֹ דַּעַת, בִּבְחִינַת (תְּהִלִּים מ"א): "אַשְׁרֵי מַשְֹכִּיל אֶל דָּל" כִּי 'אֵין עָנִי אֶלָּא מִן הַדַּעַת' (נְדָרִים מ"א), וּצְרִיכִין לְרַחֵם עָלָיו, לְהַכְנִיס בּוֹ דַּעַת:‏**

**[ד] וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁמַּגִּיעַ זְמַנּוֹ לְהִסְתַּלֵּק, וְהַנְּשָׁמָה עוֹלָה וּמִתְדַּבֶּקֶת בְּמָקוֹם שֶׁעוֹלָה, בְּעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹנִים, אֵין זֶה תַּכְלִית וּשְׁלֵמוּת, שֶׁתִּהְיֶה הַנְּשָׁמָה רַק דְּבוּקָה** וכו'

הצדיק אין תכליתו להיות במקום יפה למעלה, אלא שהדעת יהיה גם למטה כאן, ורבינו לא אומר שהכונה על הצדיק, רק אח"כ מדבר מענין מקיפי הימים והשנים, ומאריך לדבר לכל אדם ואדם. אתה מפרש את זה על הצדיק שהוא הדעת, אבל מדבר להדיא על כל אדם, בהמשך.

אלא שתכלית הדבר שעיקר העצה שיהיה לך דעת, הוא לדבר עם אנשים אחרים בעבודת ה'. עומק הדבר הוא 'ולא ירא אלקים',

(כ) יִשְׁמַע אֵל וְיַעֲנֵם וְישֵׁב קֶדֶם סֶלָה אֲשֶׁר אֵין חֲלִיפוֹת לָמוֹ וְלֹא יָרְאוּ אֱלֹהִים:

(כא) שָׁלַח יָדָיו בִּשְׁלֹמָיו חִלֵּל בְּרִיתוֹ:

(כב) חָלְקוּ מַחְמָאֹת פִּיו וּקֲרָב לִבּוֹ רַכּוּ דְבָרָיו מִשֶּׁמֶן וְהֵמָּה פְתִחוֹת:

(כג) הַשְׁלֵךְ עַל יְהֹוָה יְהָבְךָ וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ לֹא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק:

(כד) וְאַתָּה אֱלֹהִים תּוֹרִדֵם לִבְאֵר שַׁחַת אַנְשֵׁי דָמִים וּמִרְמָה לֹא יֶחֱצוּ יְמֵיהֶם וַאֲנִי אֶבְטַח בָּךְ:

כאן מתחיל הקשר לראשית המאמר שרחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא כלול מכל שישים רבוא ישראל, אתפשטותא בכל דרא ודרא, משה רבינו נמצא בכל יהודי, כל יהודי צריך להיות חליפות לתורת משה. לא רק אברהם יצחק ויעקב ושבט אחד בלבד, אלא כל יהודי. וכמ"ש בסי' נ"ו, שיש מושל בנסתר על כל הדור. על כל הנשמות.

כך כל אחד הוא בחי' חליפות. כי ה' צריך שהעולם יהיה מתוקן, כל אחד יש לו הניצה"ק שלו, וזה מתחלף, אתה גמרת, שולחים את זה לשני, כמ"ש בשער הגלגולים סדר החליפות. חליף לשון סכין שחיטה, לשחוט הסט"א, מתחלף בכל דור באנשים אחרים לפעול רצון ה' לתקן את הבריאה, וכ לאחד הוא כיסוי ולבוש חדש, התורה הולכת מדור לדור, לא נשאר בארון קודש, כ יהתורה הוא אדם, זאת התורה אדם, והוא חליפות להדור הקודם, זהו עיקר חיות האדם. חליפות הוא דמות דקדושה, צלם ודמות. הקליפות בורחים מדמות דקדושה.

אבל הם 'ואין חליפות למו', כי מתנגדיןם ומונעים עבודת ה', לולא כן, היה כל כלל ישראל חליפות. כל אחד היה לומד מאביו ומחבירו, והיה מתגלה מקיף חדש בכל דור ודור, לדעת מה התכוון הצדיק, וכל אחד לפי ההשגה החדשה, שיעזור לירידה שלו

אבל דוד המלך אומר שיש אנשים, מתנגדים, לא יראי אלקים, אין חלפות למו, לא ירא אלקים בחי' עמלק, לץ אין לו שום שייכו תעם חליפות. בעלי לשה"ר אין לו שייכות כלל. אפילו שמדבר בשם רבינו וכו', אולי יש להחזירו בתשובה. שלח ידיו בשלומו, חלל בריתו, חלקו פיו, הוא מצדיק את עצמו. תיזהר שלא יהיה לך שייכות עם ליצים, רק עם בעלי החליפות

לכן הזהיר רבינו שכל אחד ידבר עם חבירו, גם כשזה קשה מאד, אבל דע שעי"ז יש לך תקוה, כי הצדיק מגלה דעת רק כשאתה מגלה הדעת. וכמ"ש בהמשך שע"י שמדבר בפה, הוא מקבל חדש, אם לא, אינו מקבל .

זהו הירושה של רבי נתן בעבורינו, שכל אחד צריך לדבר עם חבירו, אבל כשאין אחדות, לא מדברים זה עם זה, אין חליפות. כ"ש כשמפריעים, כתוב שם קללות טובות רח"ל..

לכן אף שמרמז על הצדיק, ממשיך אח"כ שכל אדם יכול לקיים להעמיד תלמידים וכו'. אפילו כשמאיר לחבירו באיזה דיבור, עי"ז נמשך תורת משה, כך היה תנאים, היה אסור לכתוב רק לדבר לדבר, לשנן, להכניס תורה בראש, והאור של יראת ה', הדעת הזה, שרק משה רבינו מגלה זאת בכל דור, זה בכל אדם, שצריך לעשות חליפות. אבל כשלא ירא אלקים אין יכול לדבר, צריך נקודה של יראת שמים.

כאן הוא התחלת המאמר, צריך רצון, איך רבינו יאיר לי דעת, כפי החליפות שיהיה לך, תעשה בהפצה, שיתקבצו ביחד, אם לא, זה לא נמצא. אם כן תעשה, יהיה לך. תקנה כל טוב. תמסור נפשך על זה, זהו הצלת האדם בחיים נצחיים. עי"ז יהיה לך מקיפין חדשים. ואח"כ מגלה שהכונה בעיקר הוא על מקיפי הצדיק שיש לו בחי' 'כל', מקיפי הימים והשנים. ובזה קשר הדברים, שכל הדעת שרבינו מגלה איה ומלא, אי אפשר להבין רק כשאתה מחזק עם חברים.

כל ההשגה בתפילה אהבה ויראה, קשה להבין את זה, בפרט שנפל בעונות. רק כשתדבר עם אחרים, יהיה לך

זהו כלל המאמר. הקדמנו כל ההקדמה רק בשביל הסיום הזה. ה' יזכנו להיות בכלל החליפות. פי ידבר חכמות ולבי הגות תבונות. חליפות בגד כבוד, לכוון כבוד רבינו, רבי לוי יצחק לימד שיהיה דרך ארץ ופאר והדר, מוסרים נפש על זה, זהו התקוה שלנו. לכן לא הזכיר את הצדיק, כשמגיע זמנו, הכונה לכל אחד, למעלה למטה, הדורות הקודמים חוזרים למטה.

ה' יזכנו וירא אליו ה', ברית התקשרות לרבינו, אפילו באלוני ממרא, שני אילנות, עץ הדעת טוב ורע, יושב פתח האהל, ימים ושנים ועוד לא זכיתי, אל תתייאש, וירא וירץ לקראתו, מבין שצריך לקבץ שני הדברים ביחד, אאע"ה מדבר עם ה', ומדבר עם אדם, אד'ני אל נא תעבור, כך הוא אצל הצדיקים, מדבר לה' ומדבר לאדם והכל אחד, דרי מעלה ודרי מטה, למטה זה התלבשות דמות, גוף, למעלה ברוחני. ומבין קשר כל העולמות איך שזה נמשך בעולם. המלאך הוא תיקון הדמות דרי מטה. קדושות נשמות ישראל שהם למטה, ולכן מזכיר ענין עולמות לעיל.

מלאך אחד לרפאות את אברהם ולהציל את לוט, לרפאות את הדעת, ולהציל נקודת הדעת שכמעט נאבד, זהו עיקר הדעת, איה ומלא, ולהפריד מלוט עוד פעם.

המלאך השני לעקור את הרשעים, סדום.

והשלישי להמשיך חליפות, לבשר את שרה, יומשך הדורות. וירא אליו ה'.

וכן המשך הפרשה, הפיכת סדום, נכנע יצר הרע, נכנע בלבולי אנשים רשעים, ולהזהר שלא להתבלבל, ולהחזירם בתשובה כמה שאפשר, ולחפש רק הטוב. וכן לתקן אבימלך, למדן נביא אבל שלא לשמה, חושב על עצמו, לא הולך בדרך הצדיקים, לעקור גם את זה. ועד שנעשה עקדת יצחק, אהבה ויראה ביחד, שחיבורם רק בבחי' איה, לדעת שתמיד ה' נמצא, תמיד יש לי דעת, כשאני רק מחפש, כבר מצאתי, לא מרגל

ה' יזכנו להכלל בחליפות הקדושות, לקחת הירושה הקדושה של אברהם יצחק ויעקב, הולדת יצחק הוא עיקר המציאות של יראה ואהבה, בתוך העולם נעשה ישוב הדעת, זהו ירושתינו, והמשך שלנו, כך יש לנו כח של חליפות. ובזה נזכה להכלל בכל מיני עצות של רבינו, בפשיטות. ולהחיות עצמנו בכל נקודה, וה' ירחם והארץ האירה בכבודו, ויבא משיח צדקנו בב"א.